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Early modern Yiddish readers
Immoderately addicted to rhyme?
Ruth von Bernuth, University of North Carolina at Chapel Hill, US

ABSTRACT: Roughly one third of Old Yiddish literature is based on traceable
European literary sources, mainly German. Given how close Old Yiddish is to Early New
High German, some of these Old Yiddish texts with European sources feel like mere
transcriptions, others more like legitimate translations and yet others more like free
adaptations. From the Yiddish reader's perspective, the texts become accessible through
transcription into Hebrew characters and more accessible the more that the translator
engages the text as representative Jewish reader. A large proportion of these Yiddish
books with German sources are prose novels–a genre newly popular with German
readers of the time. A good example is the Schildbürgerbuch, the classic account of
goings-on in a fictitious city of fools, first published as the Lalebuch in Strasbourg in
1597, and, with minor revisions, as the Schildbürgerbuch in Frankfurt in 1598. The
language and mood of the Schildbürgerbuch were brought up to date in a rewritten
edition, attributed to one "Pomponius Filtzhut," which made its appearance around
1698. This Filtzhut version inspired a literal rendering into Yiddish, which appeared in
Amsterdam circa 1700. A second Yiddish translation, more spirited and more
influential, was published in 1727, again in Amsterdam. These 18th-century Yiddish
versions of the Schildbürgerbuch constitute the earliest Jewish literary antecedents for
the wise men of Chelm, an invented tradition dating from the end of the 19th century. At
around the same time (1890), this second Yiddish edition of the Schildbürgerbuch was
incurring the disapproval of the scholar of German literature, Ernst Jeep, who dismisses
the fondness for rhyme exhibited throughout the translation as nothing short of a
rhyming mania ("Reimwut"). Against the background of the German editions of 1598
and ca.1698 and the first Yiddish edition of ca. 1700, the presentation will look at the
rhyming material that is new to this alleged worst case of an apparent proclivity of late
early modern Yiddish literary taste. The talk will ask whether this versification deserves
a diagnosis quite as pathological-sounding as “Reimwut” and whether it is indeed the
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great flaw of the Yiddish version or one of its merits. In addition, we will take this as a
point of departure from which at least to pose the bigger question of just how pervasive
and significant the rhyming couplet is in Old Yiddish literature, and for how long this
remains true. Finally, we will consider how this compares to German literature of the
period, wondering how to account for any differences between the two literatures in
terms of apparent consumer preference for rhymed or unrhymed prose.

This presentation is for the following text(s):
Wonderful, adventuresome and highly comical stories and deeds of the world-famous
people of Schildburg in Mesopotamia beyond Utopia
Wonderful, strange, entertaining and amusing stories and deeds of the world-famous
people of Schildburg
Wonderful, strange, entertaining and highly comical stories and deeds of the worldfamous people of Schildburg
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Ruth von Bernuth, University of North Carolina at Chapel Hill, US

Among the commonest publications of the early modern period, yet among the least
likely to survive, even in single copies of what may have been quite large editions, are
the so-called chapbooks, short works inexpensively printed in small format, and
characteristically distributed by itinerant booksellers. One of them that is well-attested
in many editions and versions, however, is Das Lalebuch, a collection of stories that
made its print debut in 1597. It describes the antics of the wise men of fictitious
Laleburg in mythical “Misnopotamia, which is beyond Utopia.” The book contains 45
chapters, which record the rise and the fall of the Lalen (lalein in Greek, lallen in
modern German, means to babble or prattle), or, more precisely, how the Lalen
developed from the greatest of sages to greatest of fools, and, then, after making their
hometown a byword for folly, how they dispersed, spreading foolishness all over the
world.
A second edition appeared just a year later, in 1598, printed by Paul Brachfeld in
Frankfurt-am-Main. Still anonymous, the Lalebuch had undergone some significant
changes. The name of the locale had changed from Laleburg to Schildburg (“shield
town”), which it remained in the overwhelming majority of subsequent editions.
Between the end of the 16th century and the end of the 18th century, there were more
than 30 German editions of the Schildbürgerbuch.
One of the most innovative versions of the Schildbürgerbuch to appear during its long
run of great popularity dates from the latter part of the 17th century, its editor giving
himself the facetious nom de plume Pomponius Filtzhut (i.e., felt hat). The Filtzhut
edition gives the Renaissance original a comprehensive modernization. The first known
edition of the Filtzhut Schildbürgerbuch features neither place nor date of publication,
but the catalog of the British Library supposes 1698 to be the probable year of printing,
in view of the dated work with which their copy was bound. The German version of
Filtzhut appeared in at least two further printings, from one of which the sample chapter
43 is chosen (text 1).
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This Filtzhut version inspired a literal rendition in Yiddish, which appeared in
Amsterdam, circa 1700, under the title Vunder zeltsame kurtsveilige lustige geshikhte
un daten der velt bekanten shild burger (Wonderful, strange, entertaining and amusing
stories and deeds of the world-famous people of Schildburg). A second Yiddish edition
followed in 1727, with a similar title: Vunder seltsame kurtsveylige unt rekht lekherlikhe
geshikhte unt daten der velt bekanten shild burger ... oyz der hoykh teytsher galkhes
sprakh oyf yudish teytsh (Wonderful, strange, entertaining and highly comical stories
and deeds of the world-famous people of Schildburg ... from the Roman-character
German into Yiddish). It, too, was printed in Amsterdam. A third Yiddish edition was
printed in Offenbach in 1777 and a fourth in Fürth in 1798.
The first Yiddish edition is, in effect, a mere transliteration of the Roman characters of
German script into the Hebrew characters of pre-modern Jewish literacy, with the
addition of a few Hebrew-derived words. The sample chapter contains only one such
Hebraism, translating “family” as mishpokhe (text 2). Moreover, some of the few points
of divergence between the German of ca. 1698 and the Yiddish of 1700 may be
accounted for by the possibility that the German source for the Yiddish translation was
another conjectured early printing of Filtzhut, now lost but maybe even earlier than the
one that survives.
The second edition is in more spirited Yiddish and is more of a bona fide translation.
That is to say, this edition contains a more substantial number of changes, small as they
are, both in style and in content. The sample chapter gives a typical example of the 1727
revision, where the foolishness is underscored even more vigorously than in the source
(text 3). Another difference, but one that will not be evident from the English translation
here, is that the moral, or, rather, punch-line, is now presented for the first time in
rhyme. In addition, the 1727 edition features a new epilogue in rhyme (text 4).
The four 18th century Yiddish versions of the Schildbürgerbuch are important not only
as witnesses of popular reading matter shared by early modern Christians and Jews but
also as the earliest antecedents in Jewish literature of the wise men of Chelm, who, as
famous and as quintessentially Jewish as they are now, do not put in an appearance
until the end of the 19th century, but whose own antics emulate those of the
Schildburgers—and transmit specific stories from the Schildburg canon—down to the
present day.

Bibliography
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Wonderful, adventuresome and highly comical stories
and deeds of the world-famous people of Schildburg
in Mesopotamia beyond Utopia
Wund erseltsame abendtheurliche und recht lächerliche Geschichte und
Thaten der Welt bekannten Schild-Bürger in Misnopotamia, hinter Utopia
gelegen

17th Century
Translated by Ruth von Bernuth, University of North Carolina at Chapel Hill, US

Text 1
Wund erseltsame abendtheurliche und recht lächerliche Geschichte und Thaten der
Welt bekannten Schild-Bürger in Misnopotamia, hinter Utopia gelegen. Durch den
Halb-Edlen, Geld- und Ehrenbedürftigen Herrn Pomponium Filtzhut, weyland
Stadtschreiber und Nachtwächter zu Schildburgshausen, aufgezeichnet und der
Nachwelt hinterlassen. Gedruckt in diesem Jahr. No date, no place.
p. 140-142
Chapter 43: How a man of Schildburg brought his son to school, and what happened
there.

It is said that one should not allow a child’s youth to slip by, but, rather, one should start
training him early, just as one would a young sapling. Once, it happened that a man of
Schildburg wanted to make the most of his son’s youth, so he led him into town, spent
18 pennies on buying him a pair of shoes, and then brought him straight to the principal
of the school to give him an education. The principal asked: “Doesn‘t he know
anything?” “No,” said the father. “How old is he?” asked the principal next. “He’s thirty,”
replied the father. “He’s as old as that and he hasn’t learnt anything?” said the principal.
“What a boor,” said the father; “what could one possibly learn in just 30 years? I am now
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65 and a day and what I know isn’t worth a shit.” “It is not going to be easy for him to
learn anything now,” said the principal. At this point, someone opened the door to the
classroom and the Schildburger caught a glimpse of one the boys getting birched by a
teacher. “Well,” he said, “there is no need for this son of mine to become a serious
scholar; that’s not in our family. Just let him become as proficient as that with the cane
(meaning the professor), and it’ll be just as good as if he were crammed full of shit [i.e.,
book learning].” “We shall do our best to educate your son,” said the headmaster and
called for the 30-year-old bunny rabbit to enter. “Good,” said the father, “but do make it
fast, because I’m going over to the blacksmith to get a shoe put on my horse and then I
want to take him home again straight after that.” “Take him back right now,“ said the
principal, “because there is nothing I can do in that amount of time.” And so it was that
the father took his little son by the hand and steered him back to mother.
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Wund erseltsame abendtheurliche und recht
lächerliche Geschichte und Thaten der Welt
bekannten Schild-Bürger in Misnopotamia, hinter
Utopia gelegen
Durch den Halb-Edlen, Geld- und Ehrenbedürftigen Herrn Pomponium
Filtzhut, weyland Stadtschreiber und Nachtwächter zu Schildburgshausen,
aufgezeichnet und der Nachwelt hinterlassen. Gedruckt in diesem Jahr
Wonderful, adventuresome and highly comical stories and deeds of the
world-famous people of Schildburg in Mesopotamia beyond Utopia

17th Century
Prepared by Ruth von Bernuth, University of North Carolina at Chapel Hill, US

1. Text
Source: Wund erseltsame abendtheurliche und recht lächerliche Geschichte und Thaten
der Welt bekannten Schild-Bürger in Misnopotamia, hinter Utopia gelegen. Durch den
Halb-Edlen, Geld- und Ehrenbedürftigen Herrn Pomponium Filtzhut, weyland
Stadtschreiber und Nachtwächter zu Schildburgshausen, aufgezeichnet und der
Nachwelt hinterlassen. Gedruckt in diesem Jahr. No date, no place.
p. 140-142
Das drey und viertzigste Capitel.
Wie ein Schildbürger seinen Sohn in die Schule führte, und was sich da begeben.
Demnach man die Jugend nicht versäumen, sondern zeitlich als einen jungen Baum
ziehen soll, als wolte ein Schildbürger seinem Sohn auch die Jugend wohl lassen
anlegen. Derhalben nahm er ihn mit sich in die Stadt, kaufte ihn ein paar Schuh vor 18
Ggr. hiermit brachte er ihn zum Schulmeister, anhaltende, daß er ihn lehren solte. Der
Schulmeister fragte: Ob er noch nichts könte? Nein, sagte der Vater. Wie alt ist er: fragte
der Schulmeister ferner? er ist 30 Jahr alt: sagte der Vater. Jst er so alt, sprach der
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Schulmeister, und hat noch nichts gelernet? Was den Knipffel sagte der Vater, was solte
einer in 30 Jahren lernen? ich bin nun 65 Jahr und 1 Tag alt und kan dennoch nicht so
viel, als ein Dv. werth ist. Soll er etwas lernen, sagte der Schulmeister, so wird es schwer
zugehen.
Und als indessen die Schulstubenthür aufgegangen war, und der Schildbürger ungefehr
gesehen, wie der Professor einen Knaben mit Ruthen gestrichen, sagte er: Dieser mein
Sohn darf eben nicht so gar gelehrt und geschickt werden, dann unser Geschlecht giebt
es nicht. Wann er nur ein solcher Schwinger (den Professor vermeynend) werden mag,
so hat er schon genug, als ob er vollgeschmissen wäre. Wir wollen unser bestes an ihm
thun, sagte der Schulmeister, hieß darauf das 30jährige Hänselein hinein gehen. Ja,
sagte der Vater, ihr müsset es kurtz machen, ich wolte ihn gerne wieder mit heim
nehmen. Jch will nur zum Hufschmidt gehen und beschlagen lassen, denn will ich ihn
wiederholen. So nimm ihn, sagte der Schulmeister jetzt wieder mit dir, dann in so
kurtzer Zeit kann ich nichts mit ihm ausrichten. Also nahm der Vater sein Söhnlein bey
der Hand und führete ihn wieder zur Mutter.

Copyright © 2012 Early Modern Workshop

182

EMW - Workshops
EWM 2009

EARLY MODERN WORKSHOP: Jewish History Resources
Volume 6: Reading across Cultures: The Jewish Book and Its Readers in the Early
Modern Period, 2009, The Radcliffe Institute for Advanced Studies at Harvard
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Wonderful, strange, entertaining and amusing stories
and deeds of the world-famous people of Schildburg
Vunder zeltsame kurtsveilige lustige geshikhte un daten der velt bekanten
shild burger

ca 1700
Translated by Ruth von Bernuth, University of North Carolina at Chapel Hill, US

Text 2
Vunder zeltsame kurtsveilige lustige geshikhte un daten der velt bekanten shild burger,
Amsterdam around 1700.
Chapter 43: How a man of Schildburg brought his son to school, and what happened
there.
It is said that one should not allow a child’s youth to slip by, but, rather, one should start
training and teaching him early, just as one would a young sapling. Once, it happened
that a well-known man of Schildburg wanted to make the most of his son’s youth, so he
led him by the hand into town, spent 18 pennies on buying him first a pair of shoes, and
then brought him straight to the principal of the school to give him an education.
Among other things, the principal asked: “Doesn‘t he know anything?” “No,” said the
father. “How old is he?” asked the principal next. “He’s thirty,” replied the father. “He’s
as old as that and he hasn’t learnt anything?” said the principal. “What a boor,” said the
father; “what could one possibly learn in just 30 years? I am now 65 and a day and what
I know isn’t worth a shit.” “It is not going to be easy for him to learn anything now,” said
the principal. At this point, someone opened the door to the classroom and the
Schildburger caught a glimpse of one the boys getting birched by a teacher. “Well,” he
said, “there is no need for this son of mine to become a serious scholar; that’s not in our
family. Just let him become as proficient as that with the cane, and it’ll be just as good as
if he were crammed full of shit [i.e., book learning].” “We shall do our best to educate
your son,” said the headmaster and called for the 30-year-old “little Jack” to enter.
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“Good,” said the father, “but do make it fast since I am paying you good money,
because I’m going over to the blacksmith to get a shoe put on my horse and then I want
to pay you your good money and take him home again straight after that.” “Better you
take him back right now,“ said the principal, “because there is nothing I can do in that
amount of time.” And so it was that the father took his little son by the hand and steered
him back to mother.
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שילדבורגיר זעלצאמי אונט קורצווייליגי גישיכֿטי .באמשטרדם .וואונדר
זעלצאמי קורצווייליגי
לושטיגי .אונ‘ רעכֿט לעכֿירליכֿי גישיכֿטי אונ‘ דטן דר וועלט בקאנטן שילדבורגר אין מיסנאפאטאמיא .הינטר
אוטאפֿיא גילעגן :דורך דען האלב עדלין .געלט אונ‘ עהרין בידארפֿטיגין הערין פאמפאניום פֿילצהוט וויילאנד
שטאט שרייבר אונ‘ נאכֿט וועכֿטיר אונ‘ אובר שארין שטיין פֿעגיר צו שילדבורגשהויזין אויף גיצייכֿנט אונ‘
:דיא נאך קימלינג הינטר לאזין
Vunder zeltsame kurtsveilige lustige geshikhte un daten der velt bekanten
shild burger

ca 1700
Prepared by Ruth von Bernuth, University of North Carolina at Chapel Hill, US

2. Text
Source:
שילדבורגיר זעלצאמי אונט קורצווייליגי גישיכֿטי .באמשטרדם .וואונדר זעלצאמי קורצווייליגי  .לושטיגי  .אונ ‘ רעכֿט
לעכֿירליכֿי גישיכֿטי אונ‘ דטן דר וועלט בקאנטן שילדבורגר אין מיסנאפאטאמיא .הינטר אוטאפֿיא גילעגן :דורך דען
האלב עדלין .געלט אונ‘ עהרין בידארפֿטיגין הערין פאמפאניום פֿילצהוט וויילאנד שטאט שרייבר אונ‘ נאכֿט וועכֿטיר
אונ‘ אובר שארין שטיין פֿעגיר צו שילדבורגשהויזין אויף גיצייכֿנט אונ‘ דיא נאך קימלינג הינטר לאזין:
.Amsterdam, no date
fol. 52r-v
דאש דרייא אונ‘ פירציגשטי קאפיטל
וויא איין שילדבורגר זיין זוהן אין די שול פֿיהריט אונ‘ וואש זיא דא זעלבשט ביגעבין האט:
דעם נאך מן דיא יוגינט ניט פֿאר זוימן .זונדרין צייטליך אלש איין יונגין בוים ציהן אונ‘ אונטר ריכֿטן .אלש וואלט איין
וואול בנאמטיר שילדבורגר אויך זיין זוהן דיא יוגינש וואול לאזין אן ליגן .דעש האלבין נאם ער אים מיט זיך פיהריט
אים בייא דער האנד אין דיא שטאט .קויפֿט אים צו ערשט איין פאר שיא פֿאר אכֿטצעהן גראשין .היר מיט בראכֿט ער
אים צום שול מיינשטר .האלטיט אן דש ער אים לערנין זאלט .דער שול מיינשטיר פֿראגט אונטר אנדרין .אוב ער נאך
185

EMW -Workshops
EWM 2009

ניקש קענט .ניין זאגיט דער פֿאטר .וויא אלט איזט ער .פֿראגיט דער שולמיינשטר פֿערנר .ער איזט דרייסיג יאר אלט.
זאגט דער פֿאטר .איזט ער זוא אלט .שפראך דעם שולמיינשטיר אונ‘ האט נאך ניקש גילערנט .וואש דען קניפיל .זאגט
דער פֿאטיר .וואש זאלט איינר אין דרייסיג יאהר לערנין .איך בין נון פֿינף אונ‘ זעכֿציג יאהר אונ‘ איין טאג אלט .אונ‘
קען דענאך ניט זוא פֿיל .אלש איין דרעק וועהרט איזט .זאל ער עטוואז לערנין .זאגט דער שלמיינשטר .זוא ווערט עש
שווער צו גיהן:
אונ‘ אלש אין דעשין דיא שול שטובין טיר .אויף גאנגין וואר .אונ‘ דער שילדבורגר אום גיפֿעהר גיזעהן האט .וויא דער
פראפֿעסיר איין יונגין מיט רוטין גיפֿיצט האט .זאגיט ער .דיזר .מיין זוהן .דערף אבין ניט זוא גאר גילערנט אונ‘ גישיקט
ווערדן .דען אונזר משפחה גיבט עש ניט .ווען ער נור זאלכֿיר שווינגר אלש דוא ווערדין מאג .זוא האט ער שוין גינוג.
אלש ווען ער פֿול גישיסן וועהר .מיר וואלין אונזר בעשט אן אים טוהן .זאגיט דער שולמיינשטר .הייסיט דארויף דש
דרייסיג ייעריגי הענזיליין אניין גיהן .יא .זאגיט דער פֿאטיר איר מוזט עש קארץ מיט אים מאכֿין .אום מיין גוט געלד.
איך וואלט אים גערין ווידר מיט מיר אהיים נעמן .איך וויל נור צום הוף שמיד גיהן .אונ‘ בישלאגין לאזין דער נאך וויל
איך אים ווידר הולין .אונ‘ אייך אייער גוט געלד געבן .זוא נעם אים ליבר .זאגט דער שולמיינשטר איצונד ווידר מיט
דיר .דען אין זוא קארצי צייט .קען איך ניקש מיט אים אויש ריכֿטין אלזו נאם דער פֿאטיר זיין זון ליין בייא דער הנד
אונט פֿירטה אין ווידר היים צו דער מוטר:
Publisher: Amsterdam
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Volume 6: Reading across Cultures: The Jewish Book and Its Readers in the Early
Modern Period, 2009, The Radcliffe Institute for Advanced Studies at Harvard
University, Cambridge, MA

Wonderful, strange, entertaining and highly comical
stories and deeds of the world-famous people of
Schildburg
How a man of Schildburg brought his son to school, and what happened
there
Vunder seltsame kurtsveylige unt rekht lekherlikhe geshikhte unt daten der
velt bekanten shild burger

1727
Translated by Ruth von Bernuth, University of North Carolina at Chapel Hill, US

Text 3
Vunder seltsame kurtsveylige unt rekht lekherlikhe geshikhte unt daten der velt
bekanten shild burger. Amsterdam 1727.
fol. 56r-v
Chapter 42: How a man of Schildburg brought his thirty year-old son to the principal of
a school for instruction, and what happened there.

A well-known man of Schildburg heard it said that one should not allow the youth of a
child to slip by, but, rather, one should start training him early, just as one would a
young sapling. So he ledhis young son by the hand into town, spent 18 pennies on
buying him first a pair of shoes, and then brought him straight to the principal of the
school to give him a proper education. The principal asked: “Doesn‘t he know
anything?” “No,” said the father. “How old is he?” asked the principal next. “He’s only
thirty,” replied the father. “What a boor,” said the principal, “if he hasn’t learnt anything
yet.” “What could one possibly learn in just 30 years?” said the father. “I am now 74 and
what I know isn’t worth a shit.” “It is not going to be easy for him to learn anything
now,” said the principal. At this point, someone opened the door to the classroom and
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the Schildburger caught a glimpse of one the boys getting birched by a teacher. “Well,”
he said, “there is no need for this son of mine to become a serious scholar, because there
are no scholars in our family. Just let him become as proficient as that with the cane,
and it’ll be just as good as if he were crammed full of shit [i.e., book learning].” “We shall
do our best to educate your son,” said the headmaster and called for the 30-year-old
“little Jack” to enter. “Good,” said the father, “but do make it fast since I am paying you
good money because I’m going over to the blacksmith to get a shoe put on my horse and
then I want to pay you your good money and take him home again straight after that.”
“Take him back right now,“ said the principal, “because there is nothing I can do in that
amount of time.” And so it was that the father took his little son by the hand and steered
him home to his property, proclaiming, “Now my son is full of understanding.”
fol. 62r
Epilogue
Give this a try!
This book, which I have translated word-by-word from Christian [lit., priestly, i.e.,
Roman-character] German into Yiddish, I encourage you—old and young, and every one
else too—to hurry up and buy, because you will find much pleasure within.
You will find this book funny and enjoyable.
It will lift your spirits.
Gather round quickly.
Take a quick look and snap it up fast.
I won‘t be staying around any too long.
It is time to move on and take it here, there and everywhere.
I have no choice or some other bookseller will beat me to it .
And I have spent so much time on it.
Dear people, please keep that in mind.
How else can I pay my way?
Now I have to go about selling it as hard as I can.
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EARLY MODERN WORKSHOP: Jewish History Resources
Volume 6: Reading across Cultures: The Jewish Book and Its Readers in the Early
Modern Period, 2009, The Radcliffe Institute for Advanced Studies at Harvard
University, Cambridge, MA

וואונדר זעלצאמי קורצווייליגי לושטיגי אונט רעכט לאכירליכי גישיכטי אונט
דאטין דער וועלט ביקאנטן שילד בורגר
Vunder seltsame kurtsveylige unt rekht lekherlikhe geshikhte unt daten der
velt bekanten shild burger

1727
Prepared by Ruth von Bernuth, University of North Carolina at Chapel Hill, US

3. Text
Source:
וואונדר זעלצאמי  .קורצווייליגי  .לושטיגי  .אונט רעכט לעכירליכי גישיכטי .אונט דאטין דער ביקאנטן שילד בורגר
אין )מיסנאפאטאמיא( הינטר )אוטאפיא( גילעגן :דורך דען הלב עדלין .געלט אונ‘ עהרין בידארפטיג הערין
)פאמפאניום( פֿילצהוט .וויילאנד שטאט שרייבר אונ‘ נאכֿט וועכֿטיר .אונט אובר שארין שטיין פֿעגיר צו שילד בורגירש
הויזן .גיצייכֿנט אונ‘ אן דיא נאך קומלינג הינטר לאזן:
דיזש עריליש אונ‘ ]קוריעס[ שין ווערק האבן מיר איבר זעצט אויז דער הויך טייטשיר )גלחותֿ ( שפראך אויף יודיש
טייטש:
באמשטרדם בשנת תפ”ו לפ”ק:
.Amsterdam 1727
fol. 56r-v
דאש צווייא אונ‘ פירציגשטי קאפיטל
וויא איין שילדבורגר זיין זון פון דרייציג יאר אלט אין דיא שול צו איינם מיינשטר פירט אום צו לערנין אונ‘ וואש זיא
פאסירט איז.
איין וואול בימאנטר שילדבורגר האט הערן זאגן .דז מן זאל דיא יונגינהייט ניט פֿאר זוימי זונדרן צייטליך אלש איין
יונגין בוים ציהן אונ‘ אונטר רעכֿטן זאל:
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דעש האלבן נאם ער זיין יונגין זון בייא דער האנד אונ‘ פֿיהרט אים אין דיא שטאט .קויפֿט אים צו ערשט איין פאר שוא.
אונ‘ ברענגט אים צום שול מיינשטר אונ‘ ביטיט אים ער זאל ערינשט לערננן מיט זיין זון .דער שולמיינשטיר פֿראגט
אוב ער נאך ניקש קען .ניין זאגיט דער פֿאטיר.זאגט דער שולמיינשטר וויא אלט איז ער דען .אנטווארט דער פֿאטיר ער
איז ערשט דרייסיג יאר אלט .שפראך דער שול מיינשטר דאש איז איין קניפיל האט ער ביז דאטא נאך גאר ניקש
גילערנט .זאגט דער פֿאטר וואש זאלט איינר אין דרייסיג יאר לערנן .איך בין נון פֿיר אונ‘ זיבינציג יאר אלט אונ‘ קען
נאך ניט זא פֿיל אלש איין דרעק ווערט איז .שפראך דער של מיינשטר ווידר .זאל ער עטוואש לערנן זוא ווערט עש
שווער צו גיהן:
דער שילדבורגר האט גיזעהן וויא דיא שול טיר אויף גיט אונ ‘ דער )פראפֿעסיר( איין יונג מיט רוטן גיפֿיצט האט .זאגט
ער .דיזיר מיין זון דערף עבין ניט זוא גאר גילערנט צו זיין .דען אין אונזר )משפחה( זענין קיין גילערנטי ניט .ווען ער
נור אלש דוא ווערדן קען .זוא האט ער שוין גינוג .אלש ווען ער פֿיל גישיסן ווער .מיר וועלן שון אונזר בעשט טון אן
אים זאגט דר שולמיינשטר אונ‘ הייסיט דאש דרייסיג ייעריגי הענזיליין אריין גין .יא .זאגיט דער פֿאטר איר מוזט עש
קארץ מיט אים מאכֿן .פֿאר מיין גוט געלד דען איך וואלט אים גערן ווידר מיט אהיים נעמן .איך וויל דער ווייל צום
שמיד גין אונ‘ מיין פֿערד לאזן בישלאגן .דער נאך וויל איך אים ווידר הולין .אונ‘ אייך אייער גוט געלט געבן .אנטווארט
דער שול מיינשטר אזו נעם אים ליבר איצונדרט מיט .דען אין אזו קארצי צייט קען איך מיט אים גאר ניקש אויש
ריכֿטן .אלזו נאם דער פֿאטר זיין זינליין בייא דער האנד .אונ‘ פֿירט אים ווידר אהיים אין זיינם לנד .אונ‘ זאגט נון איז
מיין זינליין פֿול פאֿר שטאנד:
fol. 62r
פאר זוכי אונ’ ביטי
אן דיא הערן ליב האבר .דיזוז בוך וועלכֿיש איך אויש דער הויך טייטשי )גלחותֿ ( שפראך אויף יודיש טייטש פֿון ווארט
צו ווארט וואול איבר גיזעצט האב .אלש דען פֿאר זוכֿי דינשטליך אן גרוש אונ‘ קליין אונ‘ אן אלי גימיין דיזיז ביהענד צו
קויפֿן .ווייל זיא דארינן פֿיל פלעזיר פֿינדן ווערן:
גאנץ )קוריעס( אונ‘ אן גינעם ווערט איר אייך הירינן ערמייאן.
עש ווערט אייך אייער גימיטר ערפֿרייאן:
טוט איר לייט גישווינד היר בייא ליפֿן.
שויאט דש בוך אן אונ‘ טוט עש ביהענד קויפֿן:
לאנג טוא איך ניט דער מיט ווארטן.
יעצונד איז דיא צייט דש איך מוז דער מיט רייזן
אן אלי פלאצין אונ‘ אורטן:
קאן עש ניט אנדערשט טאן .זונשטן טוט מיר איין אנדרר קויפֿמאן:
האב גרושי צייט דא מיט פֿאר בראכֿט.
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ליבה לייט איך ביט אייך זייט דש וואול בידאכֿט:
וויא זעלט איך דען אנדרשט קענין בישטין.
יוא איצונדר מוז איך גנץ פֿלייסיג דער מיט ארום גין:
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